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Love  is  a  common  theme  in  the  Renaissance  poetry
dominating the writings of nearly all great writers of the













pioneers  of  Petrarchan  love  poetry,  understands  the
philosophically  rich  concept  of  Platonic  love  and  of
beauty as a medium for and ideal form of love.
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beloved  making  love  as  a  subjective  and/or  human
quality? Sir Philip Sidney directly or indirectly deals with
this  question and provides  the  reader  with  the  needed




















than that  her body is  confiscated (Baker,  1991).  Some









critics  have  been  attracted  to  erotic  components  of
Renaissance  lyrical  poetry  as  a  mask  or  excuse  for
literature which is political in nature. Astrophil and Stella
has  been  studied  to  show  whether  it  is  a  sequence
concerned with love or with politics disguised as love








early  modern  “literacy  affect”  results  from  literacy
education’s  changing  place  in  Elizabethan  England
through considering  writing  difficulties  as  an  “absent
presence”.  He  believes  that  “while  learning  to  write
promises  self-realization,  anxieties  over  meaning  and
memory  threaten  self-loss”  (2008).  Somewhere  else
Strycharski  studies  Astrophil  and  Stella  considering
Astrophil’s  struggle  against  his  dividing  forces  and
desires  such  as  love  and  obligation,  acceptance  and
criticism  of  conventional  wisdom,  neoplatonic  and
worldly eros, or desire and convention which he perceives
as  repressive.  Sir  Philip  Sidney,  the  most  divided  of




B.  What Is Beauty?





mind  which  contemplates  them;  and  each  mind  perceives  a
different  beauty.  One  person  may  even  perceive  deformity,
where another is sensible of beauty; and every individual ought



















tradition  renders  the  beloved  as  an  idealized  lady  of
physical,  spiritual,  and  moral  beauty.  However,  the
concept of beauty is as challenging as love is. What is
beauty? What kind of beauty, philosophically speaking,
can inspire  love? There  are  innumerous definitions  of
beauty but we can suffice to some which best  suit  our
argument. Plato (2013) believes that
There is  a  certain age at  which human nature  is  desirous of
procreation—procreation which must be in beauty and not in
deformity; and this procreation is the union of man and woman,
























other  place;  but  beauty  absolute,  separate,  simple,  and
everlasting, which without diminution and without increase, or





he  will  discover  that  the  beauty  of  the  mind  is  more





and from fair  practices  to  fair  notions,  until  from fair
notions he reaches the notion of absolute beauty, and at
last understands what the essence of beauty is” (Ibid.).
C.  On Love and Beauty
Edmund defines love and beauty’s connection declaring:
“Beauty ...  that quality of those qualities in bodies, by









Beauty  consists  of  an  arrangement  of  integral  parts  into  a
coherent whole, according to proportion, harmony, symmetry,
and similar notions. This is a primordial Western conception of
beauty,  and  is  embodied  in  classical  and  neoclassical




longing  (Ibid.,  p.12).  Plato  detected  the  connection
between love and beauty. From the Platonic point of view,
love  is  “a  ladder,  of  appreciation,  beginning  with  the
sensual  love of  one beautiful  individual  and gradually






1.   STELLA:  THE  INCARNATION  OF
BEAUTY
A brief  look  at  Astrophil  and  Stella  shows  that  many
words are employed dealing with beauty. A large number
of  words  are  used  to  create  images  of  beauty  and  to
demonstrate  it  as  it  is  formed  in  Astrophil’s  mind.
Astrophil claims that in order to delineate Stella’s beauty
he only needs to look at what nature bestows (“write” is


































Goddess,  an  inspiration  for  all  human endeavors.  But
what is beauty in which Astrophil is obsessed? Which of
its aspect(s) does he care? Is it Stella’s appearance and


























In  sonnet  IX,  he  magnifies  Stella’s  facial  beauty  by
comparing  it  to  “Queen  Vertue’s  court”  which  is
“prepar’d by Nature’s chiefest furniture”. He continues
his  praise for  Stella’s  beauty elaborating on her  facial
components presenting them through architectural images











to  highlight  and  keep  its  harmony,  Astrophil  brings
forward the classical concept that:










beauty,  and  is  embodied  in  classical  and  neoclassical
architecture,  sculpture,  literature,  and  music  wherever  they
appear. (Sartwell, 7)




more  than  66  times  in  the  whole  sonnet  cycle.  As  in
sonnet  VII,  Stella’s  eyes  are  not  ordinary.  In  order  to
stress their  extraordinary quality,  Astrophil  begins the
poem setting forth a question: “When Nature made her
chiefe worke, Stella’s eyes, /In colour blacke, why wrapt
she  beames  so  bright”  (1-2).  He  himself  answers  the
question referring to some of these qualities.  They are
black to show Nature’s power by making the color black


















admire”  (“LXXX”  1-2).  In  sonnet  LXXIX,  Astrophil






delight.  The  way  Astrophil  describes  the  stolen  kiss
emphasizes his interest in physical beauty. Meanwhile, for




1.4  Physical Beauty: Other Parts
In sonnet  LXXVII,  Astrophil  once more builds up the
sonnet all around praising and admiring Stella’s beauty,
mostly physical. He lists her attributes of physical beauty
starting  with  her  eyes,  “whose  beames  be  joy,  whose
motion is delight” (2). Her hair is fair and golden. Her
cheeks are as red as a rose. He is so infatuated with her































goes  beyond this  world  and enters  the  realm of  myth.
Sonnet XIII narrates a story of Phoebus (Apollo) who was











2.  ASTROPHIL: THE PLATONIC LOVER
OF SPIRITUAL BEAUTY
Astrophil, the studied lover of this paper, is expected to















appreciate  his  character  or  got  to  know  his  other













of  poesy.  If  love  touches  somebody,  he  claims,  they
become poets, even if they had no music in them before.
It is love that grants the Muses the power of inspiration.
(Jowett,  p.37).  Astrophil,  in  accord  with  Plato’s
assumption, considers love the true inspirer of poesy. In
sonnet  XV,  he  criticizes  those  poets  who  exhaust
themselves  to  create  far-fetched  metaphors,  look  up

































































mind  when he sees Stella,  when he is  charmed  by her
beauty.  He  feels  that  his  love  for  Stella  (as  it  was
mentioned before, she is the paramount of beauty for him)


























In  spite  of  his  awareness  of  himself  as  a  socially
responsible  man,  Astrophil  observes  something  so
beautiful and worthwhile in Stella that he thinks it worth
losing  himself  and  what  he  possesses.  Not  only  is
Astrophil satisfied and content to lose his rationality but
he  is  also  mournful  to  preserve  it.  In  sonnet  XXXIII,
Astrophil chides himself for being so traditional (“to my










objectivity.  It  seems  implausible  to  claim  that  the













persons  or  societies.....  they  both  treat  judgments  of  beauty
neither precisely as purely subjective nor precisely as objective
but, as we might put it, as intersubjective or as having a social






beauty  or  play  or  art  (he  uses  the  words,  rather  cavalierly,
almost interchangeably) performs the process of integrating or









Meanwhile,  Aristotle  believes  in  combination  of  both
rational (spiritual) and non-rational (sensual or natural)
parts  of  human  beings.  This  combination  leads  the
individual  to  virtue  or  what  he  calls  excellence  of
character. Aristotle believes that the virtuous person is

























Virtue  is  the  most  important  attribute  of  Stella’s
spiritual beauty. She is presented so virtuous that Vertue,
the goddess,  herself  will  fall  in love with Stella if  she
perceive her inherent virtue: “That Vertue, thou thy selfe
shalt be in love” (“IV” 14). Interestingly enough, besides
his  admiration and glorification of  physical  attraction,








Not  being satisfied with his  preceding approval  of








beauty.  Thus,  physical  beauty  embodies  the  spiritual
beauty. On the one hand, Plato claims that the true love is
the  love of  reason and virtue.  On the  other,  Astrophil




































love  is  the  understanding  of  what  is  beautiful.  Here
Astrophil tastes a different kind of love, the love of one’s
beauty of soul, which is different from the sensual love of













Once  more,  in  sonnet  LXIV,  Astrophil  reiterates
Stella’s  virtue.  This  time,  he  is  more  serious  in  his
statement.  He  has  no  doubt  that  his  love  for  Stella
transcends that of physical beauty and reaches the realm
of  spirituality.  As  it  mentioned  before,  Plato  (2013)
claims that love is a ladder to virtue. He states that the





































Sir  Philip  Sidney,  in  his  Astrophil  and  Stella ,









with  which he  is  severely  infatuated.  But  he  does  not
neglect  his  beloved’s  spiritual  beauty.  In  other  words,
Astrophil, consciously or not, declares that both body and
soul  embody  and/or  induce  love.  Astrophil’s  love  of
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